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Anter Kültürü Tekni¤i Kullanarak Ege Bölgesi ‹çin Küllemeye
(Erysiphe cichoracearum L.) Dayan›kl› Tütün Hatlar›n›n
Gelifltirilmesi*

A. Saniye GENCER
Ege Tar›msal Araflt›rma Enstitüsü, ‹zmir - TÜRK‹YE

Gelifl Tarihi: 04.01.2000

Özet : Ege Bölgesi tütün üretim alanlar›nda görülen külleme hastal›¤›na karfl› dayan›kl› çeflit gelifltirmek için, klasik ›slah metotlar› ile
anter kültürü tekni¤i birlikte kullan›lm›fl, bu amaçla, iki tütün çeflidine geriye melezleme metodu ile bir genitörden küllemeye
dayan›kl›l›k aktar›lm›flt›r. GM1 döllerinin anterleri kültüre al›narak önce haploid bitkiler, daha sonra da asenaften veya kolhisin
uygulamas›yla dihaploid bitkiler elde edilmifltir. Elde edilen 67 dihaploid hattan 14’ü küllemeye dayan›kl› bulunarak verim, kalite ve
morfolojik özellikler bak›m›ndan standart çeflitlerle karfl›laflt›r›lmak üzere tarla denemesine al›nm›fllard›r. ‹ncelenen özelliklerden kuru
yaprak verimi bak›m›ndan üç hat her iki standard›, yedi hat ise sadece Karaba¤lar 6265 standart çeflidini geçmifltir. Kalite
özelliklerinden indirgen fleker ve toplam alkaloit içerikleri bak›m›ndan dört hat, bir standart çeflide göre daha iyi de¤erler vermifltir.
Sonuç olarak, küllemeye dayan›kl›, verim ve kalite bak›m›ndan standart çeflide yak›n veya onu aflan de¤erler veren 8 dihaploid hat
makro verim ve kalite denemesine al›nmak üzere seçilmifltir.
Anahtar Sözcükler: Tütün, anter kültürü, küllemeye (E. cichoracearum L.) dayan›kl›l›k

Developing Tobacco Lines Resistant to Powdery Mildew (Erysiphe cichoracearum L.) by Anther
Culture Technique for the Aegean Region
Abstract : The anther culture technique as a biotechnological application was combined with conventional breeding methods in order
to improve tobacco varieties’ resistant to powdery mildew prevailing in the Aegean region of Turkey. For this, resistance was
transferred to two varieties from a genitor by the backcross method leading to derive haploid plants from the cultured anthers of
BC1 plants firstly, and dihaploid plants by acenaphthene or colchicine treatments secondly. A total of 14 dihaploid lines out of 67
DH lines developed were found to be resistant to powdery mildew in disease screening tests. They were later subjected to field
experiments to compare their morphological, yield and quality characteristics. In relation to dry leaf yield, 3 lines performed better
than both of the standard varieties, while 7 lines of the same group were better than the standard Karaba¤lar 6265 only. As to
quality characteristics, 4 lines by reducing sugar content and 4 lines by total alkaloid content performed better than standard. Finally,
8 DH lines with powdery mildew resistance and reasonable yield, quality and morphological characteristics were selected for further
yield and quality trials.
Key Words: Tobacco, anther culture, resistance to powdery mildew (Erysiphe cichoracearum L.)

Girifl
Tütünde verim ve özellikle kalite kayb›na neden olan
külleme hastal›¤›, her y›l yapt›¤› lokal zarar›n yan› s›ra
baz› y›llar epidemi yapabilmektedir. Bornova Zirai
Mücadele Enstitüsü’ nün y›ll›k faaliyet raporlar›na (1995,
1996 ve 1997 y›llar›) göre, her y›l Ege Bölgesi tütün
dikim alan›n›n yaklafl›k %12‘sinde bu hastal›¤a karfl› ilaçl›
mücadele yap›lmaktad›r. Bölgede flu an için yetifltirilen
çeflitler
aras›nda
küllemeye
dayan›kl›
olan›

bulunmamaktad›r.
Hastal›¤›n
ilaçl›
mücadelesi
mümkündür, ancak k›r›m zaman› ortaya ç›karak h›zl›
seyretmesi ve özellikle son y›llarda al›c› d›fl ülkelerce ilaç
kal›nt›s› yönünden ihracat›m›za s›n›rlama getirilmek
istenmesi nedeniyle hastal›¤a karfl› dayan›kl› çeflitlerin
gelifltirilmesi önem kazanm›flt›r.
1964 y›l›nda Datura‘dan ilk anter türevli haploidlerin
elde edilmesinden sonra bu metot tütün (N. tabacum L.)
ve di¤er bitkilerde y›llarca de¤iflik amaçlarla kullan›lm›flt›r.

* Bu çal›flma Prof.Dr. Ülkü EM‹RO⁄LU ‘nun dan›flmanl›¤›nda doktora tezi olarak yürütülmüfltür.
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Uzun süredir ›slah programlar›nda haploidi tekni¤ini
kullanma ile ilgilenen bitki ›slahç›lar›, bu tekni¤in bafll›ca
iki
avantaj›ndan
yararlanmay›
düflünmüfllerdir:
1)Kromozom katlamas›yla k›sa sürede bir homozigotinin
sa¤lanmas›, 2)Saf dihaploid (DH) hatlar aras›nda yap›lacak
seleksiyonun, etkinli¤i artt›rmas›. Bunlar›n d›fl›nda,
haploidi tekni¤i genetik varyasyon yarat›lmas› amac›yla da
kullan›lm›flt›r (Emiro¤lu, 1982; Witherspoon and
Wernsman, 1989).
‹lk çal›flmalar, bir saf hat veya melezden elde edilen
pek çok dihaploidin agronomik ve kimyasal olarak,
seksüel yolla elde edilen hatlardan üstün olduklar›n›
göstermifl ve bunun pratik sonucu olarak, bu teknikle
baflta Japonya, Çin, Rodezya, Bulgaristan ve A.B.D. gibi
ülkelerde verimli, kaliteli ve baz› hastal›k ve zararl›lara
dayan›kl› çeflitler gelifltirilmifltir (Atanassov et al., 1978;
Kasperbauer et al., 1983; Gencer, 1995). Bununla
birlikte çok say›da haploid ve buna ba¤l› dihaploidlerin
üretimi ile ilgili baz› problemler bu tekni¤in bitki ›slah›na
adaptasyonunu yavafllatm›flt›r. Bu teknik her zaman ayn›
performans› göstermemifl; baz› çal›flmalarda özellikle
kendilenmifl saf hat veya çeflitlerden elde edilen anter
kültürü hatlar›nda hem vigor azalmas› hem de istenmeyen
varyasyon gözlenmifltir (Deaton et al., 1986; Lutz 1988).
Bu çal›flmada, klasik ›slah metodu ile uzun zaman alan
yeni çeflit gelifltirme süresinin anter kültürü tekni¤i
kullanarak k›salt›lmas› ve Ege Bölgesi için daha k›sa
sürede küllemeye dayan›kl› tütün hatlar› gelifltirebilme
olanaklar›n›n araflt›r›lmas› amaçlanm›flt›r.

Materyal ve Metot
Çal›flmada küllemeye dayan›kl›l›k kayna¤› olarak
Mardin 37 ileri hatt› (1996 y›l›nda Mardin Gurz ad›yla
tescil edilmifltir) kullan›lm›flt›r. Dayan›kl›l›k geninin
aktar›laca¤› ebeveynler olarak; Karaba¤lar 6265 ve
Akhisar 97 çeflitleri kullan›lm›flt›r. Mardin Gurz’da
dayan›kl›l›¤›n
resesif
genle
kontrol
edildi¤i
düflünülmektedir (Ustural› et al., 1997; Gencer, 1997).
Çal›flmada
özetlenmifltir:

uygulanan

Islah

program›

afla¤›da

I.

Ebeveynler aras›nda melezlemelerin yap›lmas›,

II.

F1 döllerinin yetifltirilmesi ve tekrarlanan ebeveyn
ile geri melezlerin (GM1) elde edilmesi,

III. GM1 döllerinin yetifltirilmesi ve anterlerinin steril
besi ortam›nda (folik asit ve biotin içermeyen
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Nitsch ortam›) kültüre al›narak (Emiro¤lu et al.,
1986) haploid bitkilerin elde edilmesi,
IV. Elde edilen haploidlerin asenaften (Emiro¤lu et
al., 1986) veya kolhisin (Emiro¤lu, 1978)
uygulamas›yla dihaploid hale getirilmesi,
V.

DH bitki döllerinin küllemeye dayan›kl›l›k,
morfolojik ve agronomik özellikler bak›m›ndan
standartlar›yla birlikte karfl›laflt›r›lmas›.

Hastal›k testlerinin yürütülmesi
Külleme etmeni obligat bir fungus oldu¤undan Ege
Bölgesi tütün üretim alanlar›ndan toplanan inokulum sera
koflullar›nda saks›larda yetifltirilen, hastal›¤a duyarl› tütün
bitkilerine (çal›flmada standart olarak al›nan çeflitlere)
inokule edilerek canl›l›¤› korunmufltur.
Tarla koflullar›nda hastal›k testinin yap›lmas› amac›yla
her hatta ait fideler, ikifler s›ra ve her parselde 50 bitki
olacak flekilde külleme hastal›¤›n›n geliflmesi için uygun
koflullara sahip (gölgelik, rutubetli) bir alana dikilmifltir.
Her 10 s›rada bir hastal›¤a duyarl› oldu¤u bilinen standart
çeflit de denemeye dahil edilmifltir. Fidelerin dikiminden
bir ay sonra belirtilen flekilde üretilen inokulumdan
yaklafl›k 350,000 conidia/ml konsantrasyonda destile su
ile haz›rlanan süspansiyon bitkilere püskürtülerek suni
inokulasyon yap›lm›flt›r (Gencer,1995; Ustural› et al.,
1997). Orant›l› nemin %60-70 düzeyinde tutulmas›
amac›yla hastal›k parselleri s›k s›k sulanm›flt›r. Bitkilerin
geliflme dönemleri süresince hastal›¤›n ortaya ç›k›fl› 15
günde bir gözlenmifl, hastal›¤a duyarl› oldu¤u bilinen
tütün çeflidine ait bitkilerde hastal›¤›n yayg›n flekilde (4-5
fliddetinde) görüldü¤ü durumda hastal›¤›n iyi bir epidemi
oluflturdu¤u kan›s›na var›lm›flt›r. Hastal›¤›n bulaflma
derecesi her geliflme devresinde hastal›kl› yapraklar›n bitki
üzerindeki konumu (alt, orta, üst) göz önüne al›narak
afla¤›da verilen 0-5 skalas› kullan›larak (Delassus, 1975)
saptanm›flt›r.
0- Bulaflma yok,
1- Ayn› çeflidin tüm bitkileri üzerinde da¤›lm›fl birkaç
leke,
2- Hastal›kl› yaprak yüzeyinin %1-5 i bulafl›k (Bitki
bafl›na 2-50 leke),
3- Hastal›kl› yaprak yüzeyinin %5-25 i bulafl›k,
4- Hastal›kl› yaprak yüzeyinin %25-50 si bulafl›k,
5- Hastal›kl› yaprak yüzeyinin %50 den fazlas›
bulafl›k
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Tarla denemesinin düzenlenmesi

Bulgular ve Tart›flma

Dihaploid döller standartlar› ile karfl›laflt›r›lmak üzere
20 May›s 1998 tarihinde tarlada döl s›ralar›
oluflturulmufltur. Döl s›ralar›, 40x10 cm dikim s›kl›¤›nda,
5 m boyunda ve ikifler s›rad›r. Deneme alan›, Menemen’
de kumlu-t›nl› yap›da ve taban arazi özelli¤indedir. Her
hatt›n olgunlaflan yapraklar› dört elde k›r›lm›fl, dizim ve
›zgara usulü güneflte kurutma ifllemleri sonucunda kuru
yaprak verimleri al›nm›flt›r.
Morfolojik ve agronomik özelliklerin belirlenmesi
Erkencili¤i belirleme aç›s›ndan her hatt›n %50
çiçeklenmeye kadar geçen gün say›lar› saptanm›flt›r.
Ayr›ca her hatta, 20'fler bitkide afla¤›daki ölçümler
yap›lm›fl ve ortalamalar› al›nm›flt›r.
Çiçek salk›m›na kadar bitki boyu (cm): Bitkinin kök
bo¤az›ndan çiçek salk›m›na (sümbüle) kadar olan
uzunlu¤u,
Yaprak say›s› (adet): Bitkinin kök bo¤az›ndan çiçek
salk›m›na kadar bütün yapraklar›n›n say›s› (2 cm den
küçük uç yapraklar say›lmam›flt›r),
Orta ellerdeki yaprak boyutlar› (cm): Yaprak boyu,
yaprak eni ve yapra¤›n en genifl yerinin yaprak taban›na
olan uzakl›¤›n›n ölçülmesi. Yaprak boyunun yaprak enine
oran›ndan, çaplar oran›; yaprak boyunun yapra¤›n en
genifl yerinin yaprak taban›na olan uzakl›¤›na oran›ndan,
ovalite de¤eri hesaplanm›flt›r.

Anter Kültürü ve Dihaploidlerin Elde Edilmesi
‹ki kombinasyonda yetifltirilen GM1 bitkilerinden çok
say›da anter, steril Nitsch besi ortam›nda (folik asit ve
biotin içermeyen) kültüre al›nm›fl (Emiro¤lu et al., 1986),
enfeksiyon görülenler ayr›lm›fl ve sonuçta 650 adet anter
kalm›flt›r. Bunlardan reaksiyon gösteren (bitkicik ç›k›fl›
görülen) anterlerin oranlar›, %18.3 ile %31 aras›nda
de¤iflmifltir. Anterlerde görülen bitkicik rejenerasyon
süreleri 19 ile 62 gün aras›nda de¤iflirken, ortalama süre
kombinasyonlara göre 26.4 ile 28.1 aras›nda
bulunmufltur (Tablo 1). Gözlemlere göre anterlerde
görülen rejenerasyon oran›n›n ve süresinin çeflide ve
anteri al›nan bitkinin yetiflme koflullar›na göre de¤iflti¤i,
bitkideki ilk tomurcuklar›n kullan›lmas›yla oran›n artt›¤›
anlafl›lm›flt›r. Karaba¤lar 6265 çeflidi kombinasyonunda,
reaksiyon gösteren anter oran› daha fazla, süresi de daha
k›sa gerçekleflmifltir.
Haploid bitkilerin kromozom katlamas› sa¤lanarak
fertil hale gelmesi için önce in vitro ortamda asenaften
uygulamas› yap›lm›fl, daha sonra fertil bitki say›s›n›
artt›rmak amac›yla, özellikle küllemeye dayan›kl› oldu¤u
görülen haploid bitkilerin tepe tomurcu¤u k›r›larak,
koltuk tomurcuklar›na % 0.4’lük kolhisin solüsyonu
damlat›lm›flt›r. Dihaploidleflme oranlar› %14 ile %17.1
aras›nda de¤iflmifltir. Sonuçta iki kombinasyonda elde
edilen toplam 430 haploid bitkiden, 67 dihaploid (DH) hat
elde edilmifltir (Tablo 2).

Kimyasal analizler

Küllemeye Dayan›kl›l›k Testi

Her hatt›n ve standartlar›n orta ellerinden al›nan kuru
yaprak örneklerinde toplam alkaloit (ISO, 1977) ve
indirgen fleker (Lindsay, 1973) analizleri yap›lm›flt›r.

Tablo 1.

‹ki kombinasyonda elde edilen ve fidelikte yetifltirilen
haploid bitkilerde külleme hastal›¤› do¤al olarak ortaya
ç›k›nca, bitkiler s›k s›k sulanarak hastal›k teflvik edilmifltir.

Kombinasyonlara Göre Kültüre Al›nan Anter Say›lar›, Reaksiyon Gösteren Anter Say›s› Ve Oranlar› ‹le Anterlerden Bitkicik Rejenerasyon
Süreleri.

Anterlerden bitkicik rejenerasyon süresi (gün)
Kombinasyonlar

Kültüre al›nan
Anter say.

Reaksiyon gösteren
Anter say.

Oran›
(%)

Min

Max.

Ort.

(K.6265xMardin)xK.6265

300

93

31.0

19

60

26.4

(Akhisar97xMardin)xAkh.97

350

64

18.3

20

62

28.1

Toplam

650

157
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Kombinasyonlar

Elde edilen
haploid bit. say.

Dihaploid
bitki say›s›

Diploidleflme
oran› (%)

(K.6265xMardin)xK.6265

216

37

17.1

(Akhisar 97xMardin)xAkh. 97

214

30

14.0

Toplam

430

67

DH
bitki
say›s›

Dayan›kl› DH
bitki say›s› ve
hastal›k fliddeti

(K.6265xMardin)xK.6265

37

8 (0-1, A)

8

(2, A)

16

(Akhisar 97xMardin)xAkh. 97

30

6 (0-1, A)

5

(2, A)

11

Kombinasyonlar

Kontrol (Karaba¤lar 6265)
Toplam

-

-

67

Tolerant DH bitki
say›s› ve hastal›k
fliddeti

(4, AO)
14

13

Toplam

Tablo 2.

Kombinasyonlara Göre Elde Edilen
Haploid ve Dihaploid Bitki Say›lar›
ve Oranlar›.

Tablo 3.

‹ki Kombinasyonda Elde Edilen
Dihaploid Bitkilerin Haploid
Devrede ‹ken Yap›lan Küllemeye
Dayan›kl›l›k Testi Sonuçlar›.

27

(A): Alt, (O): Orta, (Ü): Üst yapraklarda; Hastal›k fliddeti 0-5 skalas›na göre de¤erlendirilmifltir

Haploid seviyede, ancak bitkilerin daha ileri döneminde
yap›lan bu hastal›k gözlemi sonucunda tohum al›nabilen
67 bitkiden (dihaploid bitkiler) 27 adedi küllemeye
dayan›kl› veya tolerant bulunmufltur (Tablo 3).
Külleme etmeninin gelifliminin, bitkinin yafl› ve
çiçeklenme dönemine yak›n olup olmamas› ile yak›ndan
iliflkili oldu¤u bilindi¤inden; haploid devrede iken
küllemeye dayan›kl› veya tolerant bulunan toplam 27 adet
dihaploid bitki, daha genç dönemde (dikimden bir ay
sonra, 5-6 yaprakl› dönem) tekrar hastal›k testine
al›nm›flt›r. Gölge bir alana dikim ve s›k sulama ile hastal›k
için uygun ortam (%60-70 hava nemi) sa¤lanm›fl, yap›lan
suni inokulasyon sonucunda iyi bir epidemi yarat›lm›flt›r.
Daha önce yap›lan hastal›k testinde (Tablo 3) tolerant
bulunan 13 adet dihaploid bitki dölünde hastal›k
fliddetinin artt›¤› görülmüfl ve bu nedenle elemine
edilmifllerdir. Sonuçta, 14 dihaploid hat külleme
hastal›¤›na dayan›kl› olarak saptanm›flt›r (Tablo 4).
Dihaploid Hatlar›n Karfl›laflt›r›lmas›
Yürütülen tarla denemesi sonucunda, 14 dihaploid hat
ve standartlardan elde edilen kuru yaprak verim de¤erleri
ile orta ellerden al›nan kuru yaprak örneklerinde yap›lan
indirgen fleker ve toplam alkaloit kimyasal analiz sonuçlar›
Tablo 5 ‘de verilmifltir. Kuru yaprak verimi bak›m›ndan
yedi hat Karaba¤lar 6265 standart çeflidini; üç hat ise
Akhisar 97 çeflidini geçmifltir. Ancak verim yönünden
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standartlar› geçen bu hatlardan hiç birinin, kalite
özelliklerini ifade eden toplam alkaloit ve indirgen fleker
içerikleri yönünden pek iyi olmad›¤› görülmektedir.
Tütünde toplam alkaloitin (nikotinin) düflük, fleker
oran›n›n yüksek olmas› istenmektedir. Karaba¤lar 6265
standart çeflidine yak›n kuru yaprak verimine sahip I.
kombinasyondan 3 ve 7 nolu hatlar kalite yönünden de
standarda yak›n bir düzeyde yer alm›flt›r.
I. ve II. kombinasyonlar içinde verim yönünden
standart çeflitlerden geri kalm›fl, ancak kalite özellikleri
bak›m›ndan standart çeflitleri geçen hatlar da vard›r. Daha
önce yap›lm›fl çal›flmalarda da anter kültürü tekni¤iyle
kalite yönünden standard› geçen DH hatlar›n elde edildi¤i
belirtilmifltir (Emiro¤lu et al., 1986; Deaton et al., 1986;
Kasperbauer et al., 1983).
Bu verilerden yüksek verim ile kalitenin, bir genotipte
istenilen düzeyde kombine edilemedi¤i sonucu
ç›kmaktad›r. ‹stenilen kombinasyonda dihaploid hatlar›n
elde edilememesinin nedeni genetik baz›n daha genifl
tutulamamas›na ba¤lanabilir. Önceki bölümde belirtildi¤i
üzere her kombinasyondan çok say›da haploid bitki elde
edilebildi¤i halde, bunlar›n sadece %14.0-17.1 ‘i fertil
hale getirilerek tohum al›nabilmifltir. Muhtemelen elde
edilen haploid bitkiler içinde yer alan istenilen özelliklere
sahip bitkiler, DH hale getirilemedi¤i için elden ç›km›flt›r.
‹stenilen tipte genotiplerin elde edilememesine di¤er bir
neden olarak, morfolojik özellikler ve verim yönünden iyi
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Tablo 4.

‹ki Kombinasyonda Elde Edilen Dihaploid Bitkilerde Yap›lan Küllemeye Dayan›kl›l›k Testi Sonuçlar›.

Kombinasyon

Hat no

Hastal›¤›n fliddeti ve bitkideki yeri*

Kombinasyon

Hat no

Hastal›¤›n fliddeti ve bitkideki yeri

1

0

1

1A

2

0

2

0

3

1A

3

0

4

1A

4

0

(I)

5

1A

(II)

5

1A

K. 6265

6

0

Akhisar 97

6

0

X

7

1A

X

7

4 AO

Mardin Gurz

Mardin Gurz

8

1A

8

3 AO

9

3 AO

9

4 AO

10

4 AO

10

3 AO

11

4 AO

11

4 A0

12

3 AO

Kontrol

13

4 AO

(Karab. 6265)

14

4 AO

15

3 AO

16

3 AO

5 AOÜ

* (A): Alt yapraklarda, (O): Orta yapraklarda, (Ü): Üst yapraklarda;
Hastal›k fliddeti 0-5 skalas›na göre de¤erlendirilmifltir ( 0: bulaflma yok, 1: yapraklarda birkaç leke, 2:yaprak yüzeyinin %1-5 i bulafl›k, 3: %5-25 i
bulafl›k, 4: %25-50 si bulafl›k, 5: %50 den fazlas› bulafl›k)

Tablo 5.

Dihaploid Hatlar Ve Standart Çeflitlere Ait Kuru Yaprak Verimleri ‹le Toplam Alkaloit Ve ‹ndirgen fieker Kimyasal Analiz Sonuçlar›.

Kombinasyonlar

(I)

Hat no

Tek bitki verimi
(g)

Dekara verim
(kg)

Toplam alkaloid
(%)

‹ndirgen fleker
(%)

1

10.2

153.0

1.62

4.92

2

8.9

133.5

0.79

7,80

K. 6265

3

9.8

147.0

1.17

5.78

X

4

9.1

136.5

1.07

7.21

Mardin Gurz

5

8.4

126.0

0.67

6.04

6

11.0

165.0

1.72

3.05

7

10.5

157.5

1.28

4.64

8

11.2

168.0

1.95

2.85

1

8.4

126.0

0.89

8.03

(II)

2

11.9

178.5

1.91

2.86

Akhisar 97

3

9.3

139.5

1.25

3.85

x

4

8.5

127.5

0.79

7.10

Mardin Gurz

5

10.2

153.0

1.17

5.05

6

11.2

168.0

1.47

3.68

K.6265 (St.1)

10.1

151.5

1.07

6.91

Akhisar 97 (St.2)

11.0

165.0

1.12

6.17
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Tablo 6.

Dihaploid Hatlar Ve Standartlara Ait Morfolojik Özelliklere ‹liflkin De¤erler (20 Bitki Ortalamas›).

Kombinasyon

Hat no

Bitki boyu
(cm)

Yaprak
say›s›

Yaprak boyu
(cm)

Yaprak eni
(cm)

Çap oran›

Ovalite
de¤eri

1
2
3
4
5
6
7
8

53.3
51.1
60.8
60.5
50.5
61.6
57.0
62.0

34.0
28.8
35.6
33.0
26.2
37.6
34.9
36.4

18.0
16.2
18.1
17.0
15.8
19.0
17.6
20.0

10.0
8.0
9.6
8.9
7.1
9.2
7.8
10.7

1.85
2.03
1.88
1.90
2.23
2.07
2.26
1.87

1.96
2.09
2.13
2.10
2.11
2.09
2.12
1.95

Eliptik
Eliptik
Eliptik
Eliptik
Elip.s›¤›rdili
Eliptik
Elip.s›¤›rdili
Eliptik

1
2
3
4
5
6

65.6
73.2
80.0
62.5
75.3
87.1

32.6
41.0
36.9
30.6
35.6
39.1

17.0
20.0
16.4
16.7
17.2
19.5

8.7
10.2
7.5
9.1
8.9
10.0

1.95
1.96
2.20
1.85
1.93
1.95

2.20
1.95
1.91
2.05
2.02
2.11

Eliptik
Eliptik
Elip.s›¤›rdili
Eliptik
Eliptik
Eliptik

57.5
73.1

36.1
40.8

16.3
17.0

7.7
8.2

2.11
2.06

2.05
2.00

Eliptik
Eliptik

K. 6265
X
Mardin Gurz

Akhisar 97
X
Mardin Gurz

K.6265 (St1)
Akhisar 97(St2)

Tablo 7.

Seçilen Hat Say›lar›
Kombinasyonlar

Verim

Yaprak
say›s›

Toplam
fleker

Toplam
alkaloit

Dört* faktöre
göre

K. 6265 x Mardin Gurz
Akhisar 97x Mardin Gurz

4
3

3
3

3
2

3
2

1
1

Toplam

7

6

5

15

2

Yaprak
Formu

Kuru Yaprak Verimi, Yaprak Say›s›,
Toplam Alkaloit Ve ‹ndirgen fieker
Özellikleri Aç›s›ndan Seçilen
Dihaploid Hatlar›n Durumu.

*:Bu iki hat dört karakter bak›m›ndan standartlar› geçmemekle birlikte oldukça yak›n de¤erlere
sahiptir.

olabilecek bitkilerin küllemeye dayan›kl› bulunmam›fl
olmas› nedeniyle elenmeleridir.
Dihaploid döllerde yap›lan tarla gözlemlerinde, bitki
flekli (habitus), yaprak formu ve yapraklar›n gövde
üzerinde duruflu gibi morfolojik özellikler bak›m›ndan
homojen oldu¤u görülmüfl, DH hatlar aras›nda ise belirgin
farkl›l›k gözlenmifltir. Her DH hat ile standart çeflitlerde
20 'fler bitkide yap›lan ölçümlerle elde edilen morfolojik
özelliklere ait ortalama de¤erler Tablo 6‘de toplu halde
verilmifltir. Bitki boyu özelli¤i bak›m›ndan 10 dihaploid
hat Karaba¤lar 6265 çeflidini, dört dihaploid hat ise bitki
boyu daha uzun olan Akhisar 97 çeflidini geçmifltir.
Tütünde verim komponentleri aras›nda önemli bir özellik
olan yaprak say›s› aç›s›ndan; befl hat Karaba¤lar 6265
çeflidini, sadece bir hat Akhisar 97 çeflidini geçmifltir.
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Yaprak tipini belirleyen özelliklerden çap oran› ve ovalite
de¤eri özellikleri bak›m›ndan hatlar›n genelde standart
çeflitlere benzer tipte (eliptik) oldu¤u, ancak baz› hatlar›n,
Mardin Gurz'dan geldi¤i tahmin edilen dar yaprak eni ve
uzun yaprak boyuna, dolay›s›yla büyük çap oran›na sahip
(eliptik s›¤›rdili) olduklar› görülmektedir (Tablo 6).
Tütünde erkencili¤i belirleyen önemli özelliklerden
olan % 50 çiçeklenme gün say›lar› bak›m›ndan iki hatt›n
K.6265 çeflidinden, 10 hatt›n ise daha geççi bir çeflit olan
Akhisar 97 çeflidinden daha erkenci oldu¤u gözlenmifltir.
Tüm bu veriler çerçevesinde kuru yaprak verimi,
yaprak say›s›, toplam alkaloit ve indirgen fleker gibi en
önemli özellikler kriter al›nd›¤›nda standart çeflitlere göre
her dört kombinasyondaki hatlar›n durumunu gösteren
sonuçlar Tablo 7' de verilmifltir.

A. S. GENCER

Sonuç
Bu çal›flmayla, tütünde anter kültürü tekni¤inin klasik
›slah metotlar›yla kombine flekilde kullan›larak ›slah
süresinin
k›salt›lmas›
amac›yla
kullan›labilece¤i
anlafl›lm›flt›r. Ancak uygun kombinasyonda bitkilerin
yakalanabilmesi için kromozom katlamas› iflleminde

etkinli¤in artt›r›lmas› zorunludur. Çal›flma sonucunda 8
dihaploid küllemeye dayan›kl› hat (I. Kombinasyondan 1,
3, 6, 7 ve 8 nolu, II. Kombinasyondan 2, 5 ve 6 nolu
hatlar) kuru yaprak verimi bak›m›ndan standart çeflide
yak›n veya üstün bulunarak verim ve kalite denemesine
al›nmak üzere seçilmifltir.

Kaynaklar
Atanassov, A., I. Pamukov, K. Kunev and S. Nedeltcheva. 1978. Results
From the Application of Haploidi in Tobacco Breeding, CORESTA
Info. Bull. Special, p.82.

ISO, 1977. Tobacco and Tobacco Products Determination of Alkaloid in
Tobacco-Spectrometric Method, Sec. Ed. 1977-09-01, Ref
No:ISO 2881-1977.

Deaton, W.R., G.B. Collins and M. T. Nielsen. 1986. Vigor and Variation
Expressed by Anther-Derived Doubled Haploids of Burley Tobacco
(Nicotiana tabacum L.) I. Comparison of Sexual and
Doubled–Haploid Populations, Euphytica 35:33-40.

Kasperbauer, M.J. and P.D. Legg. 1983. Sutton T.G., Growth,
Development, and Alkaloid Content of Doubled Haploids vs.
Inbreds of Burley Tobacco, Crop Science 23:965-969.

Delassus, M. 1975. Report on the Collaborative Experiment Conducted
on Powdery Mildew in 1974. CORESTA Info. Bull., 1:54-58.

Lindsay, H. 1973. A Chlorometric Estimation Reducing Sugars in
Potatoes with 3-5 Dinitro Salicylic Acid. Potato Research. 16
(1973): 176-179.

Emiro¤lu, Ü. 1978. Tütünde Maviküfe Mukavemet Islah› Bak›m›ndan
Türleraras› Melezler Üzerinde Sitolojik Araflt›rmalar, E.Ü. Zir.Fak.
Yay›n No:37, Bornova.

Lutz, J.P. 1988. The Use of Androgenesis in Tobacco Breeding:
Problems Raised by the Viability induced by the Method, Tobacco
Abstracts 1:103, Abst. No: 2557.

Emiro¤lu, Ü. 1982. Haploidi Ve Islahtaki Önemi. E.Ü. Zir.Fak. Yay›n
No:450, Bornova-‹zmir.

Ustural›, A., G. Mungan, R. Apti, H. fiengül. 1997. Baz› Tütün Hatlar›n›n
Ege Bölgesinde Tütün Küllemesine (E. cichoracearum D.C.)
Reaksiyonlar› Üzerinde Araflt›rmalar. Anadolu, 7(1):112-122. Ege
Tar›msal Araflt›rma Enstitüsü, Menemen-‹zmir.

Emiro¤lu, Ü., S. Sekin and B. Bürün. 1986. Anter Kültüründen
Yararlanarak Ege Bölgesi ‹çin Yeni Hatlar›n Gelifltirilmesi.
TÜB‹TAK-TOAG 480 Nolu Projenin Kesin Raporu, Bornova.
Gencer, A.S. 1995. Tütünde Hastal›klara Dayan›kl›l›k Islah›, E.Ü. Fen
Bilimleri Enst., Doktora seminer notlar› (Yay›mlanmam›flt›r),
Bornova.

Witherspoon, W.D. and E. A. Wernsman. 1989. Feasibility of Selection
for Quantative Traits Among Haploid Tobacco Sporophytes, Crop
Science 29: 125-129.

Gencer, A.S. 1997. Küllemeye dayan›kl› tütün ›slah› projesi geliflme
raporu, Ege Tar›msal Araflt›rma Enstitüsü, Menemen-‹zmir.

69

